












FIT FOR THE ICE
Analysing the infrastructure in  
Antarctic Gateway Cities 
 
 
       


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































highly controversial issue at ATCM’s and, specifically , at the Antarctic Treaty Meeting of 
Experts on Antarctic Tourism (Bastmeijer et al 2008).  
 
Punta Arenas City Council attempts to raise awareness among its citizens of the city’s  
‘Antarctic Gateway’ status. During the International Polar Year of 2007‐08, the City Council 
developed an ‘Antarctic historic walking trail’ (INACH 2007), tracing the footsteps of 
Antarctic explorers in Punta Arenas. Visitors can follow this walking circuit along the central 
streets of the town, equipped with a colourful brochure that provides sufficient information 
to find the buildings that housed members of Antarctic expedition, such as De Gerlache’s 
Belgica Expedition (1898‐99). For those with an interest in Antarctic history, the Museo 
Naval y Marítimo (Maritime Museum) has is a detailed presentation of the rescue mission 
that the Chilean Navy initiated for the men marooned at Elephant Island from Shackleton’s 
Endurance expedition in 1914 (Municipalidad de Punta Arenas, 2010)  
 
As regards Antarctic education resources, the INACH website has an education portal for 
primary school children with facts and frequently asked questions section. With the aim of 
providing skilled personnel and researchers to the Chilean Antarctic Institute, the 
Universidad Nacional de Magallanes, the local university, offers a multidisciplinary 19‐ week 
postgraduate diploma in Antarctic Studies (Universidad Nacional de Magallanes, 2010).            
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Case study 5: 
 
USHUAIA 
 
 
Fig. 5: Ushuaia, Argentina (Photo by G. Roldan) 
 
Known as ‘the southernmost city in the world’, Ushuaia is a growing town nestled on the 
slopes of the southern end of the Andes mountain range and the coast of the Beagle 
Channel. This city is the administrative capital of Tierra del Fuego Province, the southern 
land of Argentina. 
 
‘Ushuaia means in the tongue of the native inhabitants of that locality “inner harbour to the 
westward”. Well sheltered from the prevailing westerly winds…the harbour is situated on the 
north shore of the Beagle Channel’ (Bridges, 1951:58). Home to the once numerous nomadic 
canoeing people of the Beagle Channel, the Yahgan, in 1869 it became a settlement for the 
Anglican South American Missionary Society until the Government of Argentina installed a 
penal colony and a navy outpost (Bridges, 1951). Ushuaia was almost forgotten by the 
Argentine Government for decades until sovereignty issues with Chile urged immediate 
action. The Argentine Government introduced a package of tax incentives, services and bank 
loans for businesses and citizens to settle in Tierra del Fuego. This incentive package was 
effective, and the population skyrocketed from a few thousands inhabitants in 1970’s to 
over sixty thousands in 2010 (Secretaria de Turismo de Ushuaia, 2011). Although 
manufacturing is no longer the main activity, the economy of Ushuaia relies on its natural 
resources for the growth of fishing, sheep farming and tourism industries. Today, Ushuaia is 
one of the most prosperous cities in Argentina (Secretaria de Turismo de Ushuaia, 2011). 
 
Ushuaia did not have a strong connection with Antarctic expeditions at the beginning of the 
1900s, unlike most of the Antarctic Gateway Cities analysed in this report. Despite of being 
the closest land to the Antarctic Peninsula, distant only by 1131 km (Bertram et al, 2007), 
the small naval post had very little to offer.  In 1897, the Belgium explorer Adrien De 
Gerlache wrote: ‘Ushuaia, which with Punta Arenas disputes the honour of being the most 
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southerly city, is, despite its official title as capital of Argentinian Tierra del Fuego, nothing 
more than a straggling village of some twenty houses and a wooden chapel’ (De Gerlache, 
1902:35). Only coal and timber was in offer in Ushuaia at the time, and therefore, Punta 
Arenas was the choice for departure of those Antarctic adventurers sailing south from South 
America.   
 
It was not until the late 1980s when Ushuaia became an interesting port for Antarctic related 
activities, particularly for Antarctic tour operators (Bertram et al, 2007). This coincided with 
the creation of the Province of Tierra del Fuego, in 1991. The National Government gives the 
name of Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Tierra del Fuego, Antarctica and 
the Islands of the South Atlantic) to the youngest province of the country, showing its 
pretensions of sovereignty over the South Atlantic Islands (particularly the Malvinas/ 
Falkland Islands) and the claim over Antarctic territory (Ley de Provincialización Nº23.775, 
1990). The new provincial government had its agenda regarding positioning Ushuaia as a 
Gateway to Antarctica. Government funding was used to improve the port facilities and 
Ushuaia’s airport. In 1995, the international airport runway and passenger terminal was 
finished, allowing larger aircraft to operate and increasing the frequency of flights to 
Argentina mainland from one to seven flights per day in the summer months (Secretaria de 
Turismo de Ushuaia, 2010). By 1999, the mooring quay of the port was extended to allow 
several container and cargo ships to operate simultaneously, as well as facilitating the 
operation for cruise ships (Secretaria de Turismo de Ushuaia, 2010). In addition to this, the 
Antarctic Unit of the Tourism Board of Tierra del Fuego (IN.FUE.TUR) opened its quayside 
offices to provide information and assistance to Antarctic travellers, tour operators and 
public in general. This government‐funded agency promotes Ushuaia as ‘the most active 
gateway to Antarctica’ (In.Fue.Tur, 2010), producing an annual report on Antarctic cruise 
ship statistics that clearly shows Ushuaia’s leading role as an Antarctic Gateway city for 
tourism. Over 90% of Antarctic cruises will call at the port of Ushuaia during the tourism 
season (In.Fue.Tur, 2006). Besides the infrastructure created to promote Antarctic tourism 
(an improved port and a brand new airport), Ushuaia offers port services, cargo handling, 
cold storage space, fuel and bunkering services, experienced pilots and land agents, bilingual 
tour guides, search and rescue service provided by the Argentine Navy and Coast Guard. One 
local tour operator, Antarpply, using their ship Ushuaia, runs trips to Antarctica. They have 
operated successfully since 2002. There are no Antarctic tourist flights offered from Ushuaia. 
 
In a study done by Vereda in 2008 regarding the expectations of Antarctic visitors towards 
their trip, the author concluded that Antarctic tourists do not see Ushuaia as a potential 
complimentary destination to their travels, but just as a stepping stone towards their 
Antarctic voyage. This result highlights the image of Ushuaia as a Gateway to Antarctica, but 
diminishes its potential benefits from further business associated to Antarctic tourism 
(Vereda, 2008).        
 
Ushuaia appears to be the most convenient port to operate Antarctic cruises. However, for 
Antarctic national programmes, it has not yet developed as the Antarctic gateway.  
  
 Argentina is an active member of the Antarctic Treaty System, being an original Signatory 
State since 1961. The Argentine Antarctic Institute (IAA) was created in 1951 to support 
Argentina’s sovereign interest in Antarctica by developing programmes for scientific 
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research, maintaining international cooperation with other Antarctic parties, and promoting 
the awareness of the Antarctic Argentine sector among its citizens (IAA, 2010). On the 22nd 
February, Argentina celebrates the ‘Argentine Antarctic Day’. It commemorates the 
country’s permanent presence in Antarctica. On the 22nd February of 1904, Argentina took 
over the Scottish meteorological base in South Orkney Islands, handed in by Dr William 
Bruce, the leader of the expedition. The Argentine Antarctic Programme (DNA) maintains six 
permanent bases in the Antarctic Peninsula region, and many other seasonal (non 
permanent) stations and refugios. Logistics are provided by the Argentine Army (DNA, 2010). 
Since the Argentine flag ship Almirante Irizar was destroyed by a fire in 2007,  DNA charters 
the cargo vessel Canal Beagle and the Russian vessel Vasili Golovnin’, or the Russian 
icebreaker ‘Capitan Dranytsin’ for transport of personnel and scientists, and re‐supplying the 
research facilities (DNA 2010). The Puerto Deseado is an oceanographic vessel used for 
research and cargo, and smaller patrol vessels from the Argentine Navy sails south every 
summer season for support and for search and rescue in within the Argentine Antarctic 
claimed sector (DNA, 2010). Air links between Argentina and Antarctica are operated by the 
Argentine Air Force, landing C‐130 Hercules at the runway of Marambio Station. From this 
Antarctic facility, there is connection to other Antarctic research facilities by operating small 
ski‐equipped aircrafts and helicopters. All these logistical operations take place from other 
ports and cities in Argentina, mostly from Navy and Air Force posts, rather than from 
Ushuaia. As regards other National Programmes operating from Ushuaia, no other national 
programme has a permanent connection with Ushuaia, although the Brazilian vessel Ary 
Rongel or the Spanish vessel Las Palmas, will occasionally call at Ushuaia in support of those 
national programmes. They alternate their resupply operations between Ushuaia and Punta 
Arenas (Ocampo, personal communication, 2011). Some Antarctic scientists may see 
Ushuaia at the end of their expeditions, having benefited from the generosity of a cruise ship 
that brings them back from Antarctic on their way to their home countries (personal 
observation, 2008).   
 
Ushuaia’s marketing campaign brands this city as ‘the most active gateway to Antarctica’ 
and with the slogan ‘At the end of the world, where everything begins’ (InFueTur, 2008). 
However, it seems this promotion campaign is only targeted to the Antarctic tourism 
industry and not to other Antarctic related operations. Daniel Leguizamon, head of Ushuaia’s 
Tourism Board, understands the economic benefits to be gained from Antarctic business. He 
would like to see the Argentine Antarctic Programme run from Ushuaia (personal comment, 
2009). This will attract other Antarctic Treaty Parties that will benefit from Ushuaia’s 
proximity to Antarctica and from the infrastructure already in place to support Antarctic 
expeditions. The main problem lies on Argentina’s unstable economy and political instability, 
two mayor issues that the country has been battling with since the 1980s (personal 
observation). The budget to run Argentina’s Antarctic Programme is limited, and DNA has 
not shown intentions of drafting a strategic plan to move their headquarters to Ushuaia yet. 
Therefore, the logistical operations to supply cargo, fuel and transporting personnel to 
Antarctica are run from Argentinas’s capital city, Buenos Aires and nearby military bases. 
(Marenssi, personal comment, 2009). 
     
With the support of the Municipality of Ushuaia, Leguizamon works towards creating 
awareness on the citizens (or ‘Fueguinos’) of the unique situation of Ushuaia as a convenient 
Antarctic Gateway City, and promoting participation of all Antarctic institutions, government 
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and the private sector to work together to achieve this goal. Ushuaia celebrates its Antarctic 
connection with an annual winter festival, known as ‘The Antarctic Week’. During this 
festival, there are public lectures, Antarctic films and video releases, art exhibitions and art 
performances, competitions and a public forum to discuss Antarctic‐related issues. This 
festival is promoted in Ushuaia’s winter tourism marketing campaigns, aiming to attract 
domestic and overseas tourists during the ski holiday season (May to October). Furthermore, 
in Christchurch in 2009, Ushuaia signed the Statement of Intent between the Southern Rim 
Gateway Cities to the Antarctic. This agreement provides for cooperation and the sharing of 
information among the signatory cities. Planning is under way to have an International 
Antarctic Area to attract national Programmes to Ushuaia. This facility will provide an 
exclusive tax free zone for storage of overseas cargo heading to, or coming back from 
Antarctica; a multipurpose logistic pier for national programme vessels to operate from; a 
science lab and research facilities; and an Antarctic theme park among other services 
(Leguizamon, personal communication, 2010).               
 
 As far as research centres and education resources, Ushuaia is home to the Southern 
Scientific Research Centre (CADIC), created in 1969 to provide opportunities for scientists 
interested in undertaking research in Patagonia and Antarctica. The University of La 
Patagonia San Juan Bosco (UNPAT) houses the Centre for Antarctic Information and 
Publications (UNPAT, 2005). Also, UNPAT runs seminars to update and up‐skill graduate 
students interested in working in Antarctic related fields. UNPAT has signed an agreement 
with Antarpply to supply skilled and knowledgeable staff for its Antarctic cruises 
(Leguizamon, personal communication, 2010). 
        
For those interested in Antarctica, the Maritime Museum has an extensive collection of 
miniature model Antarctic vessels; historic artefacts from Nordenskjold’s expedition (1901‐
04) are in exhibition at the Antarctic Unit of In.Fue.Tur; a walking trail with statues of 
Antarctic explorers; and plenty of Antarctic souvenir shops (Secretaria de Turismo de 
Ushuaia, 2010).    
 
Discussion 
 
In all cases, the title or ‘brand’ of Antarctic gateway is predominantly displayed next to the 
city’s name, showing the marketing efforts of government agencies to mark their Antarctic 
connection, sometimes disregarding the existence of other gateway cities in the region. 
Lately, some Antarctic gateway cities are attempting to re‐brand their connection with 
Antarctica. For example, Ushuaia promotes itself as the ‘most popular Antarctic gateway’, a 
true statement only as regards Antarctic tourism operations. Recently, Hobart branded itself 
as the ‘gateway to East Antarctica’, finding a niche that may bring better Antarctic‐related 
business opportunities for those operating in East Antarctica.  
 
While the majority of people travelling to and from Antarctica pass through the five main 
gateway cities, there are a small number of Antarctic logistical operations working through 
other centres, as Melbourne (Australia) and Buenos Aires (Argentina).  
 
Although Antarctic national programmes managers and tour operators choose the shortest 
way to gain access to Antarctica, some key factors determine from where these operations 
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are launched. According to Stuart Prior (1997) ‘geography, experience and reputation are 
valid and compelling parts of the equation’ for the development of an Antarctic gateway city. 
In addition to these, other factors that influence the decision of choosing a suitable Antarctic 
gateway city are: political agreements, infrastructure and mutual interests.  
 
If geographic proximity is a key factor, Ushuaia should be the main Antarctic gateway city for 
both national programmes and tourism. Ushuaia is the closest point to the Antarctic 
Peninsula, where many ATS countries have interests and conduct research.  Ushuaia is the 
port of call for circa 90% of Antarctic tourism operations. However, this city is not a nodal 
point for Antarctic national programmes. Despite of the government’s initial efforts of 
improving Ushuaia’s infrastructure in the 1990s to become an Antarctic gateway city, today’s 
enlarged port and international airport don’t seem enough to attract national programme 
operations. An indication of the latter is shown with Argentina’s Antarctic programme 
launching its logistical operations from other Argentine cities, but excludes Ushuaia. Also, in 
spite of its geographic convenience, Ushuaia has not yet developed a permanent air link with 
Antarctica. Regarding the availability of other resources that may complement the demand 
of Antarctic national programmes, Ushuaia offers one research facility and modest 
educational opportunities through the local university. However, there are opportunities to 
attract more Antarctic‐related business based on the present infrastructure, the 
understanding of the needs of the market (i.e. providing storage facilities and tax 
exemptions to imported Antarctic equipment), the availability of experienced personnel and 
the supply of fresh local produce. The local government and local community are working 
collectively towards this goal. However, these efforts will need the support of political 
decisions from the national government, if Argentina wishes to maintain Ushuaia’s status as 
an important Antarctic gateway city.    
 
Chile’s Punta Arenas’ is the second closest city to the Antarctic Peninsula. This gateway city 
is not as popular as its competitor, Ushuaia, for Antarctic cruise ship operators, which have 
extra operational costs sailing from Punta Arenas. However, Punta Arenas is a hub for 
Antarctic national programmes that work in the Antarctic Peninsula. During the summer 
months the city hosts more than a dozen national programmes. Punta Arenas provides the 
essential infrastructure for sea and air to Antarctica. The port of Punta Arenas is as busy as 
its airport with logistical operations that support National programmes during the summer 
season. The air link between Punta Arenas and King George Island allows regular flights 
transporting National programme personnel as well as tourists and private expeditions. 
Furthermore, the development of Punta Arenas as an Antarctic gateway city is supported by 
Chile’s Antarctic National Policy, which recently established the Antarctic Chilean Institute 
headquarters in Punta Arenas. This political decision is based on Chile’s sovereignty interests 
in the Antarctic Peninsula sector that they have claimed, but has also strengthened Punta 
Arenas position as a gateway for Antarctic logistical operations. There is a clear agenda from 
the Chilean government to enhance Punta Arenas’ offer for further Antarctic business. 
CHAIN, a government funded agency seeks to facilitate Antarctic business opportunities for 
Punta Arenas. Initial evaluation reports indicate that the most important disadvantages for 
Punta Arenas businesses are: lack of interest and/or lack of knowledge of the demands of 
Antarctic operators, the language barrier between supplier and client, and the inadequately 
specialized technical staff to repair and operate machinery and equipment. These findings 
provide a significant initial assessment that should allow improvement in the situation of 
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services and business interested in benefiting from the city’s Antarctic connection (CHAIN, 
2008).            
 
If ‘experience and reputation’ are the key components to develop an Antarctic gateway city, 
Christchurch and Hobart have the strongest ties with Antarctica. Christchurch has had a 
historic Antarctic connection through the port of Lyttelton, assisting British Antarctic 
expeditions from the ‘heroic era of Antarctic exploration’. Lyttelton’s Antarctic connection is 
of a bygone era, today receiving only a few visits per season from an American supply vessel 
and a fuel tanker.  
 
However, Christchurch’s forte is the air link and associated facilities at The International 
Antarctic Centre Campus and airport, which support the logistical operations of the 
established National programmes of United States, Italy and New Zealand. New Zealand’s 
government has supported the development of Christchurch as the Antarctic gateway city by 
establishing the headquarters of its agency Antarctica New Zealand here. In addition, the 
New Zealand government facilitates the relationships between USAP and PNRZ by 
contributing to the joint pool of logistics and by subsidising fuel and covering expenses 
stemming from Antarctic‐related operations. They also work to attract other business 
opportunities and Antarctic partners to operate from Christchurch, such as the latest 
negotiations with the Republic of Korea. As regards educational resources and research 
facilities, the local university is heavily involved in developing educational programmes for 
both academic involvement and for the wider community, participating in Antarctic research 
with its dedicated centre for Antarctic studies and research (Gateway Antarctica). 
 
The long term partnership between New Zealand and the United States is the single most 
important connection between Christchurch and Antarctica. There is no indication that this 
partnership will cease in the near future, allowing Christchurch to further develop better 
infrastructures and business opportunities with its Antarctic partners. As the number of 
nations interested in doing research in Antarctica grows, Christchurch should consider 
opening its Antarctic infrastructure and logistical experience to other national programmes, 
allowing other partners to contribute to the pool of logistics and therefore, benefiting from 
the consequent Antarctic business.   
 
As gateway cities, Christchurch share some similarities with Hobart, The Tasmanian capital 
has developed infrastructure to allow operations by air and sea for both national 
programmes and Antarctic tourism. In addition, a government funded agency and a business 
association have collated and promoted Hobart’s available equipment, goods and services 
and human resources for the support of Antarctic operations. In terms of experience and 
reputation, Hobart hosts the headquarters of the Australian Antarctic Division and 
concentrates the largest number of Antarctic research centres and Antarctic educational 
facilities in the world. In 2007, when the continental air link was established between 
Australia and Antarctica, Hobart was the natural choice for the Australian government, 
strengthening its significance as a portal to Antarctica. In the case of Hobart, it is clear that 
the national and regional government work together to strengthen Hobart’s position as the 
gateway to East Antarctica, using geography as the key factor in finding a distinction or a 
niche of opportunities that separates it from the other Antarctic gateway cities. 
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Cape Town lies further away from Antarctica than any other gateway city. This has proved to 
be a major disadvantage for cruise ship tourism, but air‐based national programme 
operations have developed here steadily. Cape Town is an active aerial gateway to 
Antarctica, maintaining continental air link with Dronning Maud Land. This connection 
enables the logistical operation of a consortium of European and Indian national 
programmes that work in Dronning Maud Land, which benefit from Cape Town’s airport 
facilities and the services of a private company that operates Russian aircraft. The port of 
Cape Town is fully operational to support Antarctic expeditions, with a wharfing zone 
exclusively for polar research vessels, and building facilities that host the South African 
National Antarctic Programme, including lending office space for other ATS parties. With the 
capability of its commercial port, there are potential benefits for Cape Town’s economy from 
becoming a specialized goods and services supplier for Antarctic operators. It is clear that 
the government of Cape Town is interested in attracting more Antarctic related business to 
its city, supporting the air link for both National programmes and adventure tourism 
activities. While Cape Town’s distance from Antarctica is likely to prevent much growth in 
ship‐based tourism, there is a great potential for the expansion of air‐based tourism from 
this city. Adventure tourism and private expeditions could increase if Cape Town increased 
its air link capabilities.  
 
These five Antarctic gateway cities have developed as a result of national government 
decisions of supporting the growth of their Antarctic connections. These government 
decisions are driven for political and economic reasons, the former being the case of Chile 
and Argentina, which have placed the administrative control of their ‘Antarctic territories’ in 
Punta Arenas and Ushuaia, respectively. Four of the five cities analyzed in this report belong 
to countries that pursue Antarctic sovereignty claims. The only exception is Cape Town, as 
South Africa makes no Antarctic claim.           
 
All five cities are working to attract more Antarctic tourism to their town. However, despite 
efforts to improve infrastructure, and the presence of much knowledge and resources, it is 
unlikely that Cape Town, Hobart and Christchurch will ever match the levels of tourism 
currently seeing in the South American ports of Ushuaia and, to a lesser extent, Punta 
Arenas. Long distances to Antarctica, inclement weather and difficult landing sites are 
among the most common problems cited by cruise tour operators and passengers when 
discussing the use of Cape Town and the Australasian cities as Antarctic tourism gateways. 
These reasons affect the ship‐borne Antarctic tourism, but not the air‐borne tourism. Fly‐in 
tourism is currently very limited, but could become a popular way for Antarctic tourism to 
develop in the near future. 
 
Conceivably, Antarctic tourism does not have to be situated in or close to Antarctica. The 
idea that people do not have to travel to Antarctica to get an Antarctic experience could be 
the solution to attract some form on Antarctic business to any of these gateway cities or 
other cities interested in developing this idea. Virtual tours to Antarctica and land‐based 
entertainment and interactive centres that showcase the continent can attract large number 
of ‘Antarctic tourists’ that would not otherwise experience Antarctica. Actual trips to 
Antarctica involve a greater level of difficulty, and are vastly more expensive. Antarctic 
themed tourism can be complemented by art exhibitions, museums, historic trails and 
festivals.   
 
 
 
Fit for the ice: Analysing the infrastructure in Antarctic Gateway Cities ‐      Gabriela Roldan 
     
     
     
     
     
     26  
 
It is important to note that all cities have identified the need of creating and maintaining 
awareness among citizens of their Antarctic connection. All five study cases promote their 
local organizations showcasing Antarctica in any form: art displays, museums exhibits, 
historic walking trails, festivals and interactive entertainment.  
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APPENDIX 1 
 
List of Acronyms used in this report: 
AAD: Australian Antarctic Division 
AAT: Australian Antarctic Territory 
ACE CRC: The Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Centre 
ALC: Antarctic Canterbury Link 
ALCI: Antarctic Logistics Centre International 
AMC: Australian Maritime College 
ANTNZ: Antarctica New Zealand  
ATCM: Antarctic Treaty Consultative Meeting 
ATS: Antarctic Treaty System 
BANZARE: British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition  
CADIC: Centro Austral de Investigaciones Cientificas 
CCAMLR: Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 
CCC: Christchurch City Council 
CDC: Christchurch and Canterbury Development Co. 
CHAIN: Chilean Antarctic Information Network 
COMNAP: Council of Managers of National Antarctic Programs 
CSIRO: Division of the Commonwealth Scientific and Research Organization 
DNA: Direccion Nacional del Antartico (Argentina’s Antarctic Programme) 
DROMLAN: Dronning Maud Land Air Network 
IAA: Instituto Antartico Argentino (Argentine Antarctic institute) 
IAI: International Antarctic Institute 
INACH: Instituto Antartico de Chile 
IGY: International Geophysical Year 
IN.FUE.TUR: Instituto Fueguino de Turismo (Tourism Board of Tierra del Fuego) 
IMAS: Institute for Marine and Antarctic Studies 
IMOS: Australian Integrated Marine Observing System 
KOPRI: Korean Polar Research Institute  
MFAT: Ministry of Foreign Affairs and Trade 
NZDF: New Zealand Defence Force 
PCAS: Postgraduate Certificate in Antarctic Studies 
PNRA: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Italian National Antarctic Programme) 
SANAP: South African National Antarctic Program 
SCAR: Scientific Committee on Antarctic Research 
TAC: The Antarctic Company 
TPN: Tasmanian Polar Network 
UC: University of Canterbury 
USAP: United States Antarctic Program 
V&A Waterfront: Victoria & Albert Waterfront, Cape Town  
WESGRO: The Western Cape Investment and Trade Promotion Agency 
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Copy of the Statement of Intend, signed in Christchurch in September 
2009 
 
 
